**השלב הראשון של מלחמת העצמאות**

**(30 בנובמבר 1947 - 15 במאי 1948).**

**תקופה א' : המתקפה הערבית**

**הכוחות הלוחמים – מטרותיהם והיערכותם**

עם ההחלטה של עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 על חלוקת הארץ לשתי מדינות, החלו ערביי ארץ ישראל לתקוף את הישוב היהודי כדי למנוע את ביצוע החלוקה. **השלב הראשון של מלחמת העצמאות התקיים בין ה-30.11.1947, למחרת החלטת החלוקה, ועד ה-14.5.1948, אז הסתיים המנדט הבריטי בארץ ישראל והוכרז על הקמת מדינת ישראל. בשלב זה הייתה מלחמת העצמאות מלחמת אזרחים בין יהודי ארץ ישראל ובין ערביי הארץ.** בעקבות הכרזת העצמאות פלשו ארצה צבאותיהן של ארבע מדינות ערביות והשלב השני של המלחמה החל – מלחמה בין צבאות סדירים.

**מטרות היהודים בתקופה הראשונה של מלחמת העצמאות:**

* **הגנה על הישוב היהודי מפני התקפות הערבים:** בחודשים הראשונים של המלחמה התמקדו היהודים בהגנה על הישובים היהודים ובהכנות להקמתה של מדינה יהודית.
* **כיבוש שטחים ויצירת רצף בין הישובים היהודים:** הישובים היהודים בארץ ישראל התקיימו ברובם בגושים שאין רצף גיאוגרפי בניהם. הכוחות היהודים ביקשו לכבוש שטחים וליצור רצף בין הישובים היהודים כדי לאפשר תחבורה ביניהם וכדי להגן עליהם ביעילות.
* **הערכות לפלישת מדינות ערב:** לקראת הקמתה של המדינה הלך והתברר כי מדינות ערב עתידות לפלוש לארץ, הכוחות היהודים פעלו כדי לכבוש שטחים אסטרטגים ולהערך לקראת הקרבות עם הצבאות הפולשים.

**מטרות הפלסטינים בתקופה הראשונה של מלחמת העצמאות:**

* **פגיעה בישובים היהודים ובדרכי התחבורה:** הכנופיות הערביות ביקשו לפגוע בישובים היהודים ובדרכי התחבורה כדי לנתק את חלקי הישוב העברי אלו מאלו וכדי למנוע את הקמת המדינה היהודית.
* **הגנה על הישובים הערבים:** כאשר עברו היהודים ממדיניות של הגנה להתקפה החלו הכוחות הערביים לעסוק בהגנה על הישובים הערבים מפני התקפות היהודים.

**מדיניות הפינוי של הבריטים**

על פי החלטת האו"ם היה על הבריטים לעזוב את ארץ ישראל עד ראשית אוגוסט 1948, אולם הבריטים תכננו לעזוב את ארץ ישראל ב-14.5.1948, על אף שהאו"ם ביקש מהם להישאר בארץ ישראל ולהבטיח את עיצובו של הסדר החלוקה. השלטון הבריטי נמצא בבעיה: בארץ ישראל פרצה מלחמת אזרחים בין ערביי הארץ ובין היהודים. הבריטים שאפו לשמור על השקט והסדר, אולם ככל שהפינוי התקדם - כך היו ברשות הבריטים פחות ופחות כוחות כדי לשמור על הסדר.

**כיצד עוצבה מדיניות הפינוי הבריטית?**

* **מינימום פגיעה בחיילים ובציוד בריטים:** הבריטים ביקשו להתפנות מארץ ישראל במהירות וביעילות תוך מינימום פגיעה באנשיהם ובציודם.
* **שמירת האינטרס הבריטי במרחב הערבי:** הבריטים רצו לשמור על הקשרים שיצרו עם המשטרים החדשים שעלו בארצות ערב. הם ידעו כי עמדה ופעולה שיתפרשו כתמיכה בהקמתה של מדינה יהודית, יובילו לפגיעה באינטרסים שלהם במדינות ערב.
* **מדיניות מעבר בריטית לא אחידה:** המדיניות הבריטית בתקופת המעבר לא הייתה אחידה. לעיתים פעלו קצינים בריטיים כפי שהיו רגילים במשך שנים, והתערבו באירועים (החרימו נשקים הטילו עוצרים וכו') ובמקרים אחרים עמדו מהצד ולא התערבו בקרבות.

**מוקדי הלחימה העיקריים בארבעת החודשים הראשונים**

ארבעת החודשים הראשונים של מלחמת העצמאות (דצמ' 1947-מרץ 1948) היו מאופיינים בחוסר יכולת של כוחות היהודים לממש את יתרונם הצבאי להישגים וכיבושים. בחודשים אלו התרכזו היהודים במאמצים לבנות את התשתית למדינה על בסיס החלטת החלוקה. בחודשים אלו הייתה היוזמה הצבאית בידי הערבים. כוחות 'ההגנה' ביקשו בעיקר להגן על הישובים היהודים. גם הנוכחות של הבריטים בארץ הקשתה על ההגנה לבצע פעולות משמעויות ולנצל את יתרונה הצבאי.

**הלחימה בערים המעורבות:** מוקד לחימה עיקרי בו התנהלה הלחימה בארבעת החודשים של המלחמה היו הערבים המעורבות: צפת, טבריה, ירושלים, חיפה ותל אביב-יפו. עם פרוץ מלחמת העצמאות הפכו הערים המעורבות לשדות קרב. קרבות ופיגועים התקיימו ברחובות הערים. חיי התושבים בערים המעורבות שותקו. עד הכרזת העצמאות השתלטו היהודים על כל הערבים המעורבות, פרט לירושלים, שבה שלטה ההגנה על 80% משטחה. בניגוד לאוכלוסיה היהודית שנותרה בערים למרות הלחימה, החלה בשלב זה מנוסה גדולה של ערבים מהערים.

**הלחימה באזורים הכפרים:** באזורים הכפרים התרכזה הלחימה בראשית בניסיונות של הערבים לכבוש ולהשמיד את הישובים הכפריים היהודים. ההגנה נערכה מול ההתקפות והפכה את הישובים למעין מוצבים צבאיים. כל היהודים בישובים הכפריים שהיו בגילאי הלחימה גויסו ל'הגנה'. לכל ישוב מונה מפקד צבאי ומחלקם פונתה האוכלוסייה הלא לוחמת (ילדים, זקנים וכו'). הנחיית הפיקוד לכוחות הייתה שבשום אופן אין לפנות ישוב יהודי. במהלך השלב הראשון של המלחמה לא נפל לידי הערבים אף לא ישוב יהודי אחד. הישובים היהודים הכפרים יצרו חגורת הגנה על הערים היהודיות וסייעו בעמידתם מול ההתקפות.

הישובים הערבים, לעומת זאת, לא היו מאורגנים במערך צבאי כולל. כל כפר נאלץ להגן על עצמו מול התקפות היהודים ללא סיוע משמעותי. ישובים ערבים שהותקפו על ידי יהודים נכבשו במקרים רבים ותושבים רבים ברחו מהכפרים שכמה מהם ננטשו כליל.

**הלחימה בדרכים:** המוקד העיקרי שבו התקיים יתרון משמעותי לערבים בארבעת החודשים הראשונים של המלחמה היה הלחימה בדרכים שבין הישובים. כאן בלטו יתרונותיהם של הערבים: יתרונם המספרי באוכלוסיה ופיזורם של הכפרים הערבים בכל רחבי הארץ. חסימת הצירים נעשתה בקלות יחסית ולא חייבה מיומנות צבאית. הבריטים שלטו בצירים והקשו על ההגנה להפעיל את כוחה כדי להתמודד עם הערבים. ישובים יהודים רבים היו מבודדים והיו תלויים בצירי האספקה שלהם. מוקד עיקרי של לחימה בקרבות בדרכים היה המצור על ירושלים. הדרך לירושלים הייתה מוקפת בכפרים ערביים שנמצאו על הרכסים ושלטו על הדרך ההררית לירושלים. במשך חודשים אלו התקיימה התחבורה לירושלים באמצעות שיירות של משוריינים, שלעיתים הצליחו להגיע לעיר ובמקרים רבים נעצרו. שיטת השיירות גבתה מחיר כבד – משוריינים רבים נפגעו בניסיונות להגיע לירושלים ולוחמים רבים נפגעו.

שליטתם של הערבים בצירים הביאה את הישוב היהודי למשבר: בחודש מרץ 1948 נפגעו שיירות רבות ולוחמים רבים נהרגו. ישובים רבים נותרו מצירי האספקה ונמצאו במצב קשה. כ-300 יהודים נהרגו בחודש. על רקע כשלון האסטרטגיה הקיימת החליטה הנהגת הישוב היהודי להפעיל את תכנית ד' - שעיקרה היה מעבר מהגנה להתקפה.

 **תקופה ב : שלב ההתעשתות**

**(אפריל-מאי 48)**

**תכנית ד' ותוצאותיה**

לאור מצבו הקשה של הישוב העברי בחודשים הראשונים של המלחמה, החליטה הנהגת הישוב העברי לשנות את האסטרטגיה: הכוחות היהודים ייקחו את היוזמה ויעברו ממגננה למתקפה. על פי הוראת בן גוריון הכין המטה הכללי של ההגנה במרץ 1948 את 'תכנית ד'' – שביצועה בחודשים אפריל-מאי 1948 הוביל למפנה במלחמה.

**הסיבות לשינוי באסטרטגיה היהודית**

* **הכישלון של היהודים בלחימה בדרכים:** עד מרץ 1948 התקיימה שליטה של הערבים בדרכים. הערבים, שלא הצליחו לכבוש ישובים יהודים, הצליחו לפגוע בתחבורה החיונית בין הישובים. ישובים עמדו בפני כניעה בגלל העדר תחבורה ואספקה. הנהגת הישוב הורתה לכוחות ההגנה להתחיל ולכבוש את השטחים ששלטו על הצירים.
* **הפינוי של הבריטים מהארץ:** בחודשים אפריל-מאי 1948 הלך והתגבר קצב הפינוי של הבריטים מכל רחבי הארץ. הפינוי הבריטי אפשר מרחב פעולה לכוחות ההגנה ואיפשר ליהודים לנצל את היתרון הצבאי שלהם.
* **הכנה לקראת פלישה ערבית:** לקראת פינויים של הבריטים מהארץ הלך והתברר כי צפויה פלישה של מדינות ערב לארץ ישראל. אחת המטרות העיקריות של תכנית ד' הייתה להערך לקראת פלישה של צבאות ערב: לתפוס שטחי מפתח וליצור רצף טריטוריאלי בין הישובים היהודים.

**עיקרי תכנית ד'**

* **השתלטות על השטח שהוקצה ליהודים בחלוקה:** על ההגנה להשתלט על כל השטחים באזורים שהוקצו למדינה היהודית במסגרת תכנית החלוקה וליצור רצף טריטוריאלי בניהם. על ההגנה לכבוש את כל הערים המעורבות. אם יש צורך בכך ניתן לפנות כפרים ערביים.
* **כיבוש אזורים יהודים מחוץ לגבולות החלוקה:** על ההגנה להשתלט על גושי התיישבות יהודים מחוץ לאזורים שהוקצו למדינה היהודית ולחברם ברצף טריטוריאלי לשטחים שבשליטת היהודים.
* **כיבוש שטחים שולטים ופתיחת הצירים:** על ההגנה לכבוש את כל השטחים השולטים על צירי התנועה כדי לאפשר תנועה חופשית בין הישובים היהודים.
* **הערכות לקראת פלישת מדינות ערב:** על ההגנה לכבוש שטחים שולטים, לפוצץ גשרים וצירים כדי להיערך לקראת פלישת צבאות ערב.

**פעולות שבוצעו במסגרת תכנית ד'**

* **מבצעים לפתיחת הצירים לירושלים:** במבצע 'נחשון' ומבצע 'הראל' (אפריל 1948) תקפו חטיבות ההגנה את הכפרים המובילים לירושלים כדי לפתוח את הצירים לירושלים. הכוחות היהודים לא הצליחו לכבוש את הצירים לירושלים, אך מבצעים אלו סימנו את המפנה במלחמה ואת נטילת היוזמה לידי היהודים.
* **מפנה חיפה:** ב-21-22.4.1948 התקיים המפנה המכריע בשלב הראשון של המלחמה. כוחות ההגנה כבשו את חיפה. עשרות אלפי תושבים ערבים נמלטו מהעיר ומהשטחים שבשליטת היהודים. אחרי חיפה נכבשו שאר הערים המעורבות (למעט ירושלים, שחלקה נותר בידי הערבים).
* **מבצעים לכיבוש שטחים ויצירת רצף טריטוריאלי:** סדרה של מבצעים צבאיים של ההגנה שהתקיימו בחודשים אפריל מאי 1948 הובילו לכיבוש של שטחים גדולים ולסילוק הכוחות הערבים מהם. במבצעים אלו נוצר רצף טריטוריאלי יהודי ממטולה שבצפון ועד צפון הנגב.

**משמעות הפעלת תכנית ד'**

* **כיבוש שטחים ויצירת רצף טריטוריאלי:** הפעלת תכנית ד' מסמנת מפנה במלחמה – נטילת היוזמה לידי הכוחות היהודים. כוחות ההגנה כבשו את הישובים היהודים והערים המעורבות, יצרו בינם רצף טריטוריאלי וכבשו כפרים וערים ערביות. כפרים רבים שאיימו על הישובים היהודים והדרכים נכבשו ותושביהם נמלטו או פונו.
* **חיסול הכוח הצבאי של ערביי הארץ:** תכנית ד' חיסלה את כוחם הצבאי של ערביי הארץ, שהפכו לאחר הקמת המדינה לגורם שולי בשלב השני של מלחמת העצמאות, מלחמה בין צבאות סדירים – צה"ל מול צבאות ערב.
* **מנוסת הערבים מהשטח שבידי היהודים:** בעקבות הניצחונות של הכוחות היהודים החלה מנוסה גדולה של ערבים מהערים ומהכפרים. הערבים נמלטו מאזורי הקרבות מחשש מהתקדמות הכוחות היהודים. בקרב הערבים נפוצו שמועות על מעשי זוועה של שביצעו היהודים. רבים מהערבים העוזבים האמינו כי הם עתידים לחזור תוך זמן קצר, לאחר כיבוש הארץ על ידי צבאות ערב. התקיימו מקרים שבהם כוחות ההגנה פינו את התושבים מכפרים שפעלו נגד היהודים או היוו איום על שישובים היהודים.
* **הערכות לקראת פלישת צבאות ערב:** תוכנת ד' ותוצאותיה – טיהור השטח היהודי מכוחות עוינים ויצירת הרצף הטריטוריאלי, אפשרה את ההערכות לשלב השני של המלחמה – לחימה בצבאות ערב הפולשים. בחודשים אלו נערכה ההגנה, ולאחר מכן צה"ל, לקרב הגנה כדי להדוף את איום צבאות ערב.